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Abstract 
 Purpose : This purpose of this research was to find and compare the opinions of students 
towards learning and teaching according to curriculum of the Institutes of Physical Education, in the 
Southern Area, in Academic Year 2012. 
 Methods : The subject of 400 were proportional stratified randomly sampled from the second 
semester students of the Institutes of Physical Education Krabi, Chumphon, Trang and Yala Campuses 
in the academic year 2012. The data were collected by the researcher’s constructed questionnaire (r = 
.97) and analyzed in terms of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test Independent, One-
way ANOVA and testing for pair differences by LSD’s method. 
 Results : 1) The opinions of the students were overall at a high level ( x = 3.72).  2) The opinions 
on learning and teaching of according to curriculum of the Institutes of Physical Education between male 
and female were no significantly different.  3) The opinions on learning and teaching of according to 
curriculum of the Institutes of Physical Education of the students among different campuses of study, 
which were Chumphon Campuses, Krabi Campuses, Trang Campuses and Yala Campuses, were 
significantly different at .05 level. But there were no differences for the rest comparisons. 
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ความคิดเหน็ของนักศึกษาทีมีต่อการเรียนการสอนตามหลกัสตูร 
ของสถาบนัการพลศึกษา ในเขตภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 
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บทคดัยอ่ 
 วตัถปุระสงค ์: การวจิยัครั งนีมวีตัถุประสงคเ์พื$อศกึษาและเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาที$มี
ต่อการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ในเขตภาคใต ้ปีการศกึษา 2555  
 วิธีดาํเนินการวิจยั : กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาที$กาํลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตกระบี$  
วทิยาเขตชุมพร วทิยาเขตตรงั และวทิยาเขตยะลา ในภาคเรยีนที$ 2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 400 คน ซึ$งไดม้า
จากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั นอย่างเป็นสดัสว่น เครื$องมอืที$ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามที$ผูว้จิยัสรา้งขึน มี
ค่าความเชื$อมั $นเท่ากบั 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี$ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี$ย ส่วนเบี$ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test Independent) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance : ANOVA) และเปรยีบเทยีบค่าเฉลี$ยเป็นรายคู่ดว้ยวธิกีารของแอลเอสด ี(LSD’s Method) 
 ผลการวิจยั : 1) ความคดิเหน็ของนักศกึษาที$มต่ีอการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรของสถาบนัการพล
ศกึษา ในเขตภาคใต ้ปีการศกึษา 2555 โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.72) เมื$อพจิารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ดา้นหลกัสตูร ดา้นผูส้อน ดา้นวธิสีอนและการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และดา้นการวดัและ
ประเมนิผล มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.88  3.77  3.78 และ 3.75 ตามลาํดบั สว่นดา้นอุปกรณ์และ
สถานที$ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.42) 2) ความคดิเหน็ของนักศกึษาที$มต่ีอการเรยีนการ
สอนตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา ในเขตภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 ระหว่างนักศึกษาชาย กับ 
นักศกึษาหญงิ ไม่แตกต่างกนั 3) ความคดิเหน็ที$มต่ีอการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา 
ในเขตภาคใต ้ปีการศกึษา 2555  ของนกัศกึษาวทิยาเขตชุมพร แตกต่างกบั วทิยาเขตกระบี$ วทิยาเขตตรงั และ 
วทิยาเขตยะลา อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี$ระดบั .05 นอกนั นไม่แตกต่างกนั 
 
คาํสาํคญั : ความคดิเหน็ / การเรยีนการสอน / สถาบนัการพลศกึษา 
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
การศกึษาในประเทศไทยไดม้กีารพฒันามาโดยลําดบัจนถึงปจัจุบนั เป็นการจดัการศกึษาตลอดชวีติ
สาํหรบัประชาชน โดยพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้คีุณภาพในทุก ๆ มติขิองชวิติ มคีวามรูค้วามสามารถนําไปใช้
ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปรกติสุข ซึ$งสอดคล้องกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2545: 5) ที$ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศกึษาว่า “การ
จดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพื$อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี$สมบูรณ์ทั งทางดา้นร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู้
และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื$นไดอ้ย่างมคีวามสขุ”   
สถาบนัการพลศกึษา มภีารกจิหน้าที$โดยตรงในการผลติและพฒันาบุคลากร เพื$อสนบัสนุนและสง่เสรมิ
การจดัการศกึษาใหต้อบสนองตามนโยบายของประเทศ โดยจดัหลกัสตูรสถาบนัการพลศกึษา ระดบัปรญิญาตรี
ขึน เพื$อเป็นบ่อเกิดแห่งปญัญาทางพลศกึษาและกีฬาที$กว้างไกล สร้างคนให้เป็นคนดี มีจรยิธรรม เพื$อเป็น
พืนฐานในการพฒันาประเทศที$ยั $งยนื มวีทิยาเขตตั งอยู่ในภาคต่าง ๆ คอื เขตภาคเหนือ เขตภาคกลาง เขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และเขตภาคใต ้รวมจาํนวนทั งสนิ 17 วทิยาเขต  
  สถาบนัการพลศกึษาในเขตภาคใต ้ประกอบดว้ย 4 วทิยาเขต คอื วทิยาเขตกระบี$ วทิยาเขตชุมพร  
วทิยาเขตตรงั และวทิยาเขตยะลา เป็นสถาบนัอุดมศกึษาที$มภีารกจิหลกัในการผลิตและพฒันาบุคลากรให้มี
คุณภาพ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและนโยบายของรฐับาลที$เน้นคนเป็นศนูยก์ลาง
แห่งการพฒันาเพื$อใหเ้กดิสงัคมที$มคีุณภาพ ดงัปรชัญาของการพลศกึษาที$ว่า กจิกรรมทางพลศกึษาช่วยสง่เสรมิ
ให้มีการพัฒนาทั งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมปจัจุบันได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และมคีวามสขุ จงึถอืไดว้่าสถาบนัการพลศกึษา ในเขตภาคใตท้ั ง 4 วทิยาเขต เป็นองคก์รหลกัของ
ทอ้งถิ$นในการพฒันาคนใหม้คีุณภาพ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนและจดัหลกัสตูรต่าง ๆ จงึเป็นสิ$งสาํคญั
ต่อคุณภาพของนกัศกึษา  ในช่วงหลายปีที$ผ่านมาไดเ้กดิปญัหาการมนีักศกึษาเขา้มาศกึษาต่อน้อย การไม่สนใจ
เรยีน เขา้ชั นเรยีนไม่สมํ$าเสมอ ผลการเรยีนไม่น่าพอใจ และมกีารลาออกกลางคนั สิ$งเหล่านีได้ส่งผลกระทบ
โดยตรงกบัคุณภาพของนักศกึษา และส่งผลกระทบต่อคุณภาพโดยรวมของสถาบนัการพลศกึษาทุกวทิยาเขต 
เพราะการที$นกัศกึษาจะสามารถศกึษาจนสาํเรจ็ตามหลกัสตูรของสถาบนัไดน้ั น มปีจัจยัที$เกี$ยวขอ้งหลายดา้นไม่
ว่าจะเป็นที$ตวันักศกึษาเองที$ต้องการเขา้มาศกึษาหาความรูเ้พื$อพฒันาตนเองและนําความรูท้ี$ไดไ้ปใชป้ระกอบ
อาชีพในอนาคต ซึ$งต้องอาศยัความตั งใจ ความพยายาม ความอดทน ความขยนั และมุ่งมั $น อย่างจริงจัง 
นอกจากตวันักศกึษาเองแลว้  ปจัจยัสําคญัอกีประการที$จะสนับสนุนให้นักศกึษาสามารถศกึษาจนสําเรจ็ตาม
หลกัสตูร คอื การจดัการเรยีนการสอนของสถาบนัที$มีคุณภาพทั งทางดา้นผูส้อน ดา้นหลกัสตูรการเรยีนรู ้และ
ดา้นอาคารสถานที$และสิ$งอาํนวยความสะดวก ที$ผ่านมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2548 มนีักศกึษาสนใจที$จะเขา้มาศกึษาต่อ
ในสถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตภาคใต้จํานวนน้อยลง ส่วนนักศกึษาที$ศกึษาอยู่ในปจัจุบนัสว่นใหญ่ขาดความ
เอาใจใสใ่นการเรยีนและเขา้ร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ที$สถาบนัจดัขึน 
จากสภาพปญัหาที$เกดิขึนผูว้จิยัซึ$งเป็นอาจารยข์องสถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตยะลาจงึสนใจที$จะ
ศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาที$มต่ีอการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตภาคใต้ 
ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูรการเรยีนรู ้ดา้นผูส้อน ดา้นวธิสีอนและการจดัการเรยีนการ
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สอน ดา้นอุปกรณ์และสถานที$ และดา้นการวดัและประเมนิผล เพื$อนําผลการวจิยัที$ไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนของสถาบนัการพลศกึษาในเขตภาคใตต่้อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1. เพื$อศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาที$มต่ีอการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา 
ในเขตภาคใต ้
 ^. เพื$อเปรยีบเทยีบความแตกต่างความคดิเหน็ที$มต่ีอการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรของสถาบนัการ
พลศกึษา ในเขตภาคใต ้ระหว่างนกัศกึษาชายกบันกัศกึษาหญงิ 
 3. เพื$อเปรยีบเทยีบความแตกต่างความคดิเหน็ที$มต่ีอการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรของสถาบนัการ
พลศกึษา ในเขตภาคใต้ ระหว่างนักศกึษาวทิยาเขตกระบี$ วทิยาเขตชุมพร วทิยาเขตตรงั และวทิยาเขตยะลา
  
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. นกัศกึษาชายกบันกัศกึษาหญงิ มคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา 
ในเขตภาคใต ้ปีการศกึษา 2555 แตกต่างกนั 
 2. นกัศกึษาที$ศกึษาในวทิยาเขตต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรของสถาบนั 
การพลศกึษา ในเขตภาคใต ้ปีการศกึษา 2555 แตกต่างกนั 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ประชากรทีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที$ใชใ้นการศกึษาครั งนีไดแ้ก่นกัศกึษาที$กาํลงัศกึษาอยู่สถาบนั การพลศกึษาในเขตภาคใต ้ 
ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 4 วทิยาเขต คอื วทิยาเขตกระบี$ จาํนวน 873 คน วทิยาเขตชุมพร จาํนวน 478 คน  
วทิยาเขตตรงั จาํนวน 597 คน และวทิยาเขตยะลา จาํนวน 2,228 คน รวมทั งสิน 4,176 คน  
 กลุ่มตวัอย่างใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างที$ใช้ในการวจิยัครั งนีเป็นนักศกึษาสถาบนัการพลศกึษา ในเขตภาคใต้ 4 วทิยาเขต ซึ$ง
ผู้วจิยัประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากการใช้ตารางสําเรจ็รูปของ เครจซี$ และมอร์แกน (เทเวศร์  พิรยิะ
พฤนท.์  2545: {^|; อา้งองิจาก Krejcie; & Morgan. 1970: n.d.) ที$ประชากร 4,500 คน ไดจ้าํนวน 354 คน แต่
ในการวจิยัครั งนีผูว้จิยัจะทาํการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างที$เป็นนกัศกึษาทั ง 4 วทิยาเขต จาํนวน 400 คน โดย
ใชว้ธิกีารสุม่แบบแบ่งชั นอย่างเป็นสดัสว่น (Proportional Stratified Random Sampling)  
        ตวัแปรทีศึกษา ผูว้จิยัไดจ้าํแนกตวัแปรที$ศกึษาดงันี                                                                                         
 1. ตวัแปรอสิระ มดีงันี 
                   1.1 เพศ ไดแ้ก่ เพศชาย และ เพศหญงิ 
                   1.2 วทิยาเขต ไดแ้ก่ วทิยาเขตกระบี$ วทิยาเขตชุมพร วทิยาเขตตรงั และวทิยาเขตยะลา 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ความคดิเหน็ของนกัศกึษาที$มต่ีอการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรของสถาบนั 
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การพลศกึษา ในเขตภาคใต้ ดา้นหลกัสูตร ด้านผู้สอน ดา้นวธิสีอนและการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ด้าน
อุปกรณ์และสถานที$ และดา้นการวดัและประเมนิผล 
 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
 เครื$องมอืที$ใชใ้นการศกึษาครั งนี เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของนักศกึษาที$มต่ีอการจดัการเรียน
การสอนตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้  ปีการศกึษา 2555 ที$ผู้วจิยัสร้างขึน โดย
การศกึษาจาก “มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา” (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551) ซึ$งแบบสอบถามมคีวามเที$ยงตรง
เชิงประจักษ์ (Face Validity) และมีค่าความเชื$อมั $นของแบบสอบถามทั งฉบับ (Reliability) เท่ากับ 0.97  
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี 
 ตอนที 1 สถานภาพทั $วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจคาํตอบ (Checklist) 
 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของนักศกึษาที$มต่ีอการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตร
ของสถาบนัการพลศกึษา จาํนวน 5 ดา้น คอื ดา้นหลกัสตูร ดา้นผูส้อน ดา้นวธิสีอนและการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอน ด้านอุปกรณ์และสถานที$ และด้านการวัดและประเมินผล ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากที$สุด  มาก  ปานกลาง  
น้อย  และ  น้อยที$สดุ 
 ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการเรยีนการสอน แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นคําถามแบบปลายเปิด 
(Open – Ended Questionnaires)  
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. วเิคราะหข์อ้มลูสถานภาพทั $วไปของนกัศกึษาที$เป็นกลุ่มตวัอย่าง มาแจกแจงความถี$ และหาค่ารอ้ย
ละ  
 2. วเิคราะหข์อ้มูลความคดิเหน็ของนักศกึษาที$มต่ีอการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรของสถาบนัการพล
ศึกษาในเขตภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 โดยการหาค่าเฉลี$ย และส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน แล้วนํามาแปล
ความหมายเป็นระดบัความคดิเหน็ โดยการแปลความหมายเทยีบกบัเกณฑข์อง ประคอง กรรณสตูร (2538: 38)  
  4. – 5.00 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมมากที$สดุ 
  3.50 – 4.49 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมน้อยที$สดุ 
 3. เปรยีบเทยีบความแตกต่างความคดิเหน็ของนักศกึษาที$มต่ีอการเรยีนรูข้องสถาบนัการพลศกึษา ใน
เขตภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 ระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง โดยการทดสอบค่าที ( t- test 
Independent)  
 4. เปรยีบเทยีบความแตกต่างความคดิเหน็ของนกัศกึษาที$มต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของสถาบนั 
การพลศกึษาในเขตภาคใต ้ปีการศกึษา 2555 ระหว่างวทิยาเขตที$ศกึษา โดยการทดสอบค่าเอฟ (F- test) ถา้พบ 
ความแตกต่างอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี$ระดบั .05 จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี$ยเป็นรายคู่ โดยวธิขีอง 
แอลเอสด ี(LSD’ s Method)  
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 . ขอ้มลูความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื$น ๆ มาสรุปเป็นรายดา้นและนําเสนอเป็นรายขอ้ 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. สถานภาพทั วไปของนักศึกษาผูต้อบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอย่างทั งหมดจํานวน 400 คน เป็นนักศกึษาชาย จํานวน 244 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.00  และ
นกัศกึษาหญงิ จาํนวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.00  จําแนกเป็นนักศกึษาวทิยาเขตยะลา จาํนวน 213 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 53.25 วทิยาเขตกระบี$ จาํนวน 84 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 21.  วทิยาเขตตรงั จาํนวน 57 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 14.25 และ วทิยาเขตชุมพร จาํนวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 
 2. ความคิดเหน็ของนักศึกษาทีมีต่อการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศึกษา 
ในเขตภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 
 ความคิดเห็นของนักศึกษาที$มีต่อการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศึกษา ในเขต
ภาคใต ้ปีการศกึษา 2555 โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.2, S.D. = 0.5) เมื$อพจิารณาเป็น
รายดา้นพบว่า  ดา้นหลกัสตูร ( x  = 3.88, S.D. = 0.55) ดา้นผูส้อน ( x  = 3.77, S.D. = 0.63)  ดา้นวธิสีอนและ
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ( x  = 3.78, S.D. = 0.59) และ ดา้นการวดัและประเมนิผล ( x  = 3.75, S.D. 
= 0.63)  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอุปกรณ์และสถานที$ ( x = 3.42, S.D.= 0.79) มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.42 และ S.D.=0.79) เมื$อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที$มคี่าเฉลี$ยสูง
ที$สุดในแต่ละดา้นคอื วชิาที$เรยีนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชวีติประจําวนัได ้ ( x  = 4.03, S.D. = 0.80)  แต่ง
กายเรียบร้อย เหมาะสมตามกาลเทศะ ( x  = 4.26, S.D. = 0.81)  การสอนเนือหาในด้านทฤษฎีสามารถ
เชื$อมโยงไปสูก่ารปฏบิตัไิด ้( x  = 3.94, S.D. = 0.75) มสีนามกฬีาเพยีงพอต่อการเรยีนการสอนและฝึกกฬีา ( x
=3.79, S.D.= 0.95)  มกีารเกบ็คะแนนจากการมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนการสอน เช่น การแต่งกาย การ
เขา้ชั นเรยีน ( x =3.87, S.D. = 0.85) 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเหน็ของนักศึกษาทีมีต่อการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของ
สถาบนัการพลศึกษา ในเขตภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 
  3.1 ตามตวัแปรเพศ 
  ความคิดเห็นที$มีต่อการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคใต้ ปี
การศกึษา 2555 ของนักศกึษาชาย มคี่าเฉลี$ยความคิดเห็นเท่ากบั 3.75 (S.D. = 0.49) และนักศกึษาหญิง มี
ค่าเฉลี$ยความคิดเห็นเท่ากบั 3.68 (S.D. = 0.51)  เมื$อทําการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า นักศึกษาชายกับ
นักศึกษาหญิง มคีวามคิดเห็นต่อการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศึกษา ในเขตภาคใต้ ปี
การศกึษา 2555 ไม่แตกต่างกนั 
  3.2 ตามตวัแปรวิทยาเขตทีศึกษา 
  ความคิดเห็นที$มีต่อการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศึกษา ในเขตภาคใต้ ปี
การศกึษา 2555 ของนักศกึษาวทิยาเขตกระบี$ มคี่าเฉลี$ยความคดิเหน็เท่ากบั 3.76 (S.D. = 0.26)  วทิยาเขต
ชุมพร มคี่าเฉลี$ยความคดิเหน็เท่ากบั 3.95 (S.D. = 0.58) วทิยาเขตตรงั มคี่าเฉลี$ยความคดิเหน็เท่ากบั 3.75 
(S.D. = 0.47) และวทิยาเขตยะลา มคี่าเฉลี$ยความคดิเหน็เท่ากบั 3.65 (S.D. = 0.55) เมื$อทําการทดสอบค่าเอฟ 
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(F-test) พบว่า นักศึกษาที$ศึกษาในวทิยาเขตต่างกนั มีความคดิเห็นต่อการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของ
สถาบนัการพลศกึษาในเขตภาคใต ้ปีการศกึษา 2555 โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี$ระดบั .05 
จงึทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี$ยเป็นรายคู่ โดยวิธีของแอลเอสดี (LSD’s Method) พบว่า ความ
คดิเหน็ที$มีต่อการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศึกษาในเขตภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 ของ
นักศกึษาวทิยาเขตชุมพร แตกต่างกบั นักศกึษาวทิยาเขตกระบี$  วทิยาเขตตรงั และ วทิยาเขตยะลา อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี$ระดบั .05 นอกนั นไม่แตกต่างกนั เมื$อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
   1) ดา้นหลกัสตูร ของนกัศกึษาวทิยาเขตกระบี$ และวทิยาเขตชมุพร แตกต่างกบั นกัศกึษา
วทิยาเขตตรงั และ วทิยาเขตยะลา อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี$ระดบั .05 นอกนั นไม่แตกต่างกนั 
   2) ดา้นผูส้อน ของนกัศกึษาวทิยาเขตกระบี$ และวทิยาเขตยะลา แตกต่างกบั นกัศกึษาวทิยา
เขตชมุพร และ วทิยาเขตตรงั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี$ระดบั .05 นอกนั นไม่แตกต่างกนั 
   3) ดา้นอุปกรณ์และสถานที$ ของนกัศกึษาวทิยาเขตยะลา แตกต่างกบั นกัศกึษาวทิยาเขต
กระบี$ และ วทิยาเขตชมุพร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี$ระดบั .05 นอกนั นไม่แตกต่างกนั 
   4) ดา้นการวดัและประเมนิผล ของนกัศกึษาวทิยาเขตชมุพร แตกต่างกบั นกัศกึษาวทิยาเขต
ตรงั และวทิยาเขตยะลา  และ  วทิยาเขตกระบี$ แตกต่างกบั วทิยาเขตยะลา อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี$ระดบั 
.05 นอกนั นไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
 1. ความคิดเหน็ของนักศึกษาทีมีต่อการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศึกษา 
ในเขตภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เมื$อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ดา้นหลกัสตูร ดา้นผูส้อน ดา้นวธิสีอนและการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และ ดา้นการวดัและประเมนิผล มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก แสดงใหเ้หน็ว่านักศกึษามคีวามคดิเหน็ที$ดต่ีอภาพรวมของการจดัการศกึษาของ
สถาบนัการพลศกึษาในเขตภาคใต้ ทั งนีอาจเป็นเพราะนักศกึษาไดร้บัประสบการณ์ที$ดจีากการเรยีน สถาบนัมี
ความพร้อมต่อการจดัการศกึษาให้กบัผู้เรยีน มคีวามพร้อมทั งทางด้านบุคลากร และที$สําคญันักเรยีนมคีวาม
คดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า วชิาที$เรยีนสามารถนําไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจําวนัได ้และ จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร
เน้นการนําความรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิ แสดงใหเ้หน็ไดว้่าการจดัการเรยีนการสอนของสถาบนัการพลศกึษาในเขตภาคใต้
เป็นไปตามความต้องการของนักศกึษา โดยสอดคลอ้งกบั สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (2553: 1-3) 
ที$กล่าวถึงมาตรฐานการอุดมศึกษาไว้ว่า มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิตคือ ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม 
จรยิธรรม มคีวามสามารถในการเรยีนรู ้และพฒันาตนเอง สามารถประยุกตใ์ชค้วามรูเ้พื$อการดํารงชวีติในสงัคม
ได้อย่างมีความสุขทั งทางร่างกายและจิตใจ และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา โดยให้
สถาบนัอุดมศกึษามหีลกัสตูรและการเรยีนการสอนที$ทนัสมยั ยดืหยุ่น สอดคลอ้งกบัความต้องการที$หลากหลาย
ของสงัคม ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั สขุุม อน้ขวญัเมอืง (2553: 76) ที$ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของนักศกึษาที$มต่ีอ
การจดัการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศกึษา ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศกึษา 2552 
พบว่า โดยรวมและทุกด้าน มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยให้เหตุผลไว้ว่า นักศกึษาได้รบัความรู้และ
ประสบการณ์จากการเขา้มาศกึษาในสถาบนัการพลศกึษาทั งภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตัใินทุกสาขาวชิา มทีกัษะ
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ในวชิาชพี มคีวามรูเ้ทคนิคเฉพาะทาง มคีวามคดิสรา้งสรรค ์เจตคตทิี$ด ีสามารถนําความรูไ้ปประกอบอาชพีได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถแกป้ญัหาและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิ$งแวดลอ้มในการทาํงาน สามารถดาํรงชพีไดอ้ย่าง
มคีวามสขุ นกัศกึษาไดร้บัประโยชน์จากการเรยีนรูด้า้นการพลศกึษาอย่างครบถ้วนตามหลกัสตูร เป็นการเรยีนรู้
ในสภาพจรงิที$เป็นไปตามความคาดหวงัของการเขา้มาศกึษาในสถาบนัการพลศกึษา  
 นักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคใต้ มีความคิดเห็นว่า ด้านอุปกรณ์และสถานที$ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ$งแตกต่างจากด้านอื$น ๆ เมื$อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามคีวาม
คดิเหน็ว่า ความพร้อมในการจดัการเรยีนการสอนของห้องปฏบิตัิการทางวทิยาศาสตร์ ห้องปฏิบตัิการทาง
คอมพวิเตอร ์หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา อยู่ในระดบัปานกลาง สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของสถานที$เรยีนพล
ศกึษา และห้องเรยีนด้านวชิาการ ยงัไม่เหมาะสมเท่าที$ควร รวมไปถึงอุปกรณ์การเรยีนการสอน ห้องเปลี$ยน
เครื$องแต่งกาย และ การบริการนําดื$มบริเวณสถานที$เรียนพลศกึษา ยงัไม่เพียงพอ ทั งนีอาจเป็นเพ ราะการ
บรหิารจดัการเกี$ยวกบัด้านสถานที$ อุปกรณ์ และสิ$งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ยงัไม่เพยีงพอกบัจํานวนของ
นักศกึษา ทั งนีการจะบรหิารจดัการอาคารสถานที$ให้เกดิประโยชน์สูงสุดนั นต้องอาศยัปจัจยัต่าง ๆ หลายดา้น
ด้วยกนั เช่น ปจัจยัด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร การดูแลรกัษาความสะอาด การบํารุงรกัษาอุปกรณ์  ดงัที$ 
วาสนา  คุณาอภิสทิธิ  (2539: 233 - 246) ได้กล่าวไว้ว่า วสัดุและอุปกรณ์มคีวามจําเป็นและสาํคญัต่อการสอน
อย่างมากตอ้งมกีารวางแผนดว้ยบุคลากรที$มคีวามรูเ้ป็นอย่างดจีงึจะทาํใหก้ารใชว้สัดุอุปกรณ์ รวมทั งสถานที$ที$ใช้
ในการสอนเป็นไปดว้ยความปลอดภยัมปีระสทิธภิาพ และประหยดั 
 =. ความคิดเหน็ทีมีต่อการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศึกษา ในเขตภาคใต้  
ปีการศึกษา 2555 ระหว่างนักศึกษาชายกบันักศึกษาหญิง ไม่แตกต่างกนั ซึ$งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ
การวจิยั ทั งนีอาจเป็นเพราะ นกัศกึษาทั งเพศชายและหญงิของสถาบนัการพลศกึษาสว่นใหญ่เคยเป็นนกักฬีา มี
สมรรถภาพร่างกายที$ด ีมคีวามพรอ้มที$จะปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนการสอนในหลกัสตูร นักศกึษาชายและหญิง
สามารถเรยีนรูร้่วมกนัไดเ้ป็นอย่างด ีรวมทั งการวดัและประเมนิผลเป็นไปอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกัน และ
ทั งเพศชายและหญงิต่างกไ็ด้รบัประสบการณ์การเรยีนการสอนสถานการณ์ และสิ$งแวดล้อมที$มต่ีอการเรยีนรู้
เดยีวกนัตามหลกัสตูรที$สถาบนัไดจ้ดัไว ้จงึทาํใหน้กัศกึษาชายและหญงิ มคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของ สขุมุ อน้ขวญัเมอืง (2553: 78-79) ที$ศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาที$มต่ีอการจดัการเรยีนรู้
ตามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศกึษา 2552 ระหว่างนกัศกึษาชาย
กบันักศึกษาหญิง พบว่าไม่แตกต่างกนั และได้ให้เหตุผลไว้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้ในหลกัสูตรที$นักศึกษาได้
เรยีนรู้และปฏบิตัิในแต่ละคณะวชิามกีารจดักจิกรรมได้อย่างเหมาะสม เพศหญิงและเพศชาย สามารถปฏบิตัิ
กจิกรรมการเรยีนรู้ร่วมกนัไดเ้ป็นอย่างด ีนักศกึษามสี่วนร่วมในการจดัการเรยีนรู ้รวมทั งการฝึกประสบการณ์
วชิาชพีอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั 
 >. ความคิดเหน็ทีมีต่อการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศึกษา ในเขตภาคใต้  
ปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษาทีศึกษาในวิทยาเขตต่างกนั มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทาง
สถติทิี$ระดบั .05 ซึ$งเป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยั เมื$อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี$ยเป็นรายคู่โดยวธิแีอลเอสด ีพบว่า 
นักศกึษาวทิยาเขตชุมพร มคีวามคดิเหน็แตกต่างกบั นักศกึษาวทิยาเขตกระบี$  วทิยาเขตตรงั และ วทิยาเขต
ยะลา อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี$ระดบั .05 นอกนั นไม่แตกต่างกนั ทั งนีอาจเป็นเพราะ สถานที$ตั ง วฒันธรรม
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ความเป็นอยู่ของนกัศกึษาแตกต่างกนั โดยสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชุมพร เป็นวทิยาเขตที$มนีกัศกึษาจาก
หลายจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาศึกษา ซึ$งแตกต่างจากอีก 3 วิทยาเขตที$นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนในพื$นที$ 
โดยเฉพาะวทิยาเขตยะลา ซึ$งมนีกัศกึษาจาํนวนมาก นกัศกึษาสว่นใหญ่จะนบัถอืศาสนาอสิลาม วฒันธรรมความ
เป็นอยู่จงึมคีวามเฉพาะเจาะจง  จงึอาจเป็นสาเหตุที$ทาํใหน้ักศกึษาวทิยาเขตชุมพร มคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีน
การสอน แตกต่างกบั วทิยาเขตกระบี$  วทิยาเขตตรงั และ วทิยาเขตยะลา ซึ$งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ชุม
พล วงคค์ําจนัทร ์(2552: 42)  ที$ศกึษาความคดิเหน็ของนักศกึษาที$มต่ีอการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร
ของสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตภาคเหนือ ปีการศกึษา 2551 พบว่า ความคดิเหน็ที$มต่ีอการจดัการเรยีนการ
สอนตามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ระหว่างนักศกึษาแต่ละวทิยาเขต แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิี$ระดบั .05 ซึ$งไดใ้หเ้หตุผลไวว้่า สถานที$ตั งของวทิยาเขตทั งสี$วทิยาเขตมคีวามแตกต่างกนั โดยเฉพาะทาํเล
ที$ตั งของวทิยาเขตเชยีงใหม่อยู่ในตัวเมอืงซึ$งล้อมรอบด้วยหน่วยงานราชการและสถานที$สําคญัต่าง ๆ ดงันั น
นักศึกษาที$เข้ามาศึกษาในวิทยาเขตเชียงใหม่จึงสามารถเดินทางไปกลบัระหว่างบ้านซึ$งอยู่ต่างอําเภอหรือ
ต่างจงัหวดัไดง้่ายและสะดวกเพราะมสีถานีขนส่งตั งอยู่ไม่ไกลจากวทิยาเขตมากนักในขณะที$อกีสามวทิยา มี
ทาํเลที$ตั งอยู่นอกเมอืงถงึแมจ้ะมรีถรบัจา้งหรอืรถประจาํทางบรกิารแต่กไ็ม่สะดวกเหมอืนอยู่ในเมือง 
 
ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั 
 จากผลการวจิยัในครั งนี พบว่า นักศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรของ
สถาบนัการพลศกึษาในเขตภาคใต้ ปีการศกึษา 255 ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้น
อุปกรณ์และสถานที$ ที$มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
หอ้งปฏบิตักิารทางคอมพวิเตอร์ หอ้งปฏบิตัิการทางภาษา หอ้งเรยีนดา้นวชิาการ รวมไปถงึหอ้งเปลี$ยนเครื$อง
แต่งกาย การบรกิารนําดื$มบรเิวณสถานที$เรยีนพลศกึษา และ จํานวนอุปกรณ์การเรยีนการสอน ยงัขาดความ
พรอ้มและไม่เพยีงพอสาํหรบันกัศกึษา สถาบนัการพลศกึษาในเขตภาคใต้ จงึควรนําขอ้มูลที$ไดจ้ากการวจิยันีไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะด้านสถานที$และอุปกรณ์ เพื$อประโยชน์สูงสุดที$
นกัศกึษาควรจะไดร้บัจากการเขา้มาเรยีนในสถาบนัการพลศกึษา และสามารถพฒันาองคค์วามรูข้องนกัศกึษาได้
อย่างเตม็ประสทิธภิาพ 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครั ?งต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการของนกัศกึษาที$มต่ีอการจดัการเรยีนการสอนตาม
หลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษาในเขตภาคใต ้
 2. ควรมกีารศกึษาเกี$ยวกบัความคดิเหน็ของครผููส้อน ผูบ้รหิาร และผูป้กครองที$มต่ีอการจดัการเรยีน
การสอนตามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษาในเขตภาคใต ้
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